**नेपालमा कोभिड-१९ महामारी**

नेपालको [[कोभिड-१९]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%B8_%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97_%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AF)) महामारी, विश्वव्यापी कोरोनाभाइरस रोग महामारीको एक हिस्सा हो, जुन सिभर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोनाभाइरस-२ (सार्स-कोभ-२) को कारणले हुने गर्दछ। सन् २०२० जनवरी २४ मा [[नेपाल]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2))मा [[कोरोना भाइरस महामारी]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6_%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%B8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AA)) प्रथमपटक देखा परेको थियो, जुन दक्षिण एसियाकै प्रथम प्रमाणित गरिएको कोभिड-१९ मामिला थियो । फेब्रुअरी २०२० मा वुहानबाट नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याएर [[भक्तपुर]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE))मा क्वारनटाइन राखिएको थियो जसमा सबै व्यक्तिको परीक्षण कोभिड-१९ नकारात्मक रहेको थियो।

सन् ९ मार्च २०२० मा २ नेपाली व्यक्ति [[युएई]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4_%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A4%AC_%E0%A4%87%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B8))मा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको प्रमाणित भएको थियो । स्वास्थ्य विभागका अनुसार सन् १० मार्च २०२० मा आएका १ दक्षिण कोरियाली व्यक्तिमा रोगको लक्षण देखापरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरूले विभिन्न शंकास्पद मामलाहरू रहेको अनुमान गरेका छन् । फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षिया नेपाली छात्रालाई २३ मार्चमा कोरोनाभाइरस प्रमाणित भएपश्चात नेपालको दोस्रो प्रमाणित मामिला देखापरेको थियो । त्यस्तै २५ मार्चमा खाडी मुलुकबाट आयात गरिएको तेस्रो कोरोनाभाइरस बिरामी देखापरेको थियो । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक कोरोनाभाइरस संक्रमण २७ मार्चमा [[धनगढी]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%A2%E0%A5%80_%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE))मा देखिएको थियो जुन नेपालको चौथो संक्रमण थियो । जनवरी र मार्चको बीचमा, नेपालले यस रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारीहरू, उपकरण र औषधि खरीद, स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नती, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण र जनचेतना फैलाउने कदमहरू चालेको थियो। स्थानीय संक्रमणको पहिलो केस अप्रिल ४ मा [[कैलाली जिल्ला]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE))मा पुष्टि भयो र पहिलो मृत्यु १४ मे मा भयो।

एक देशव्यापी बन्दाबन्दि २४ मार्च २०२० बाट प्रभावमा आएको थियो, र १४ जून २०२० मा समाप्त भयो। १८ जुलाई २०२० सम्म [[स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%B0_%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF))ले देशभर १७५०२ वटा संक्रमित , ११६३७ निको भएको मामला, र ४० को मृत्यु पुष्टि भएको छ । यसै बीचम देशभरि २५ स्वास्थ प्रयोगशालाहरू बाट ३११८२९ पीसीआर परीक्षण गरिएका छन्। यो रोग देशका सबै [[प्रदेश]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6)) र [[जिल्ला]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE))हरूमा पत्ता लागेको छ, जसमा प्रदेश नं २ र [[रौतहट]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%B9%E0%A4%9F_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE)) क्रमशः सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश र जिल्ला हो।

नेपालले [[त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%A8_%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B2)) र [[भारत]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4))को सीमा चौकिहरूमा जनवरी-मध्यदेखी नै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि [[भारत]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4)) र [[चीन]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8))को सीमा भूमिहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरियो, र सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि रद्द गरियो तथा सबै शैक्षिक परीक्षाहरु रद्द हुनको साथै, [[विद्यालय]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF)) र पठनपाठनका संस्थान पनि बन्द भए। देशभर क्वारेन्टाइन केन्द्र र अस्थायी [[अस्पताल]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2))हरू स्थापना भइरहेको छ। प्रयोगशाला सुविधाहरूको स्तर उन्नती र विस्तार पनि हुँदैछ। अस्पतालहरूले आईसीयू एकाई र आइसोलेसन बेडहरू स्थापना गरिदै छ । [[सार्क]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A3_%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8)) देशहरूले यस क्षेत्रमा रोग नियन्त्रणको लागि सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै भारत, [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4_%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE)) र [[जर्मनी]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%80))ले पनि नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग बढाएका छन् ।

[[संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय]]([Link](https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF,_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%89%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%AF%E0%A4%A8_%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF_(%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2)))ले यो महामारीको कारणले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सम्बन्धित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार र त्यसको गतिविधिहरू रद्द गर्यो। वैदेशिक रोजगार, पर्यटन, निर्माण र व्यापारमा कोभिड-१९ महामारीले पारेको प्रभावको कारनले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। १७७९२ जना विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ, जसमा १००० भन्दा बढी निको भएका र विश्वव्यापी १२७ जनाको मृत्यु भएको छ ।